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2015  in Norway, where he had been  living  in exile  for several years as part of  the  International
Cities of Refuge Network (ICORN), in Stavanger.
Chenjerai Hove was a patriot, not a nationalist Photo: © Tommy Ellingsen
Hove was born  in Mazvihwa, Zimbabwe,  in 1956, and educated at Kutama College,  later  taking
degrees at the University of South Africa and the University of Zimbabwe. He was a teacher and
worked  in  editing  before  becoming  a  full­time writer.  He was  the  author  of  numerous works  of
poetry,  prose,  plays,  children’s  stories,  and  social  criticism, much  of  it  translated  into  German,

















cause of  liberation, but he saw,  from a very early stage,  that Robert Mugabe’s regime was both
brutal  and  corrupt.  In  his  collection  of  essays, Shebeen Tales  (1994),  Hove  lamented  the  false
dawn of democracy in Zimbabwe, criticising the state’s “harsh police machinery.” “Praise singers,
flatterers and sycophants have a  field day,” he goes on.  “The right of access  to  information,  the
right of every citizen to participate in national debates, is relegated to the dustbin.”







I  met  Chenjerai  when  I  was  as  an  undergraduate  student,  during  a  semester  abroad  at  the
University of Zimbabwe where he was Writer­in­Residence, in 1993. I was taking Shona lessons,
and I asked him if his name really meant “Beware of Fish” (it does, at  least  literally). He thought
that was pretty  funny  for a  first question. Chenjerai always made time for students—for anyone,
actually—and we ended up becoming friends. During subsequent spells in Harare, I often visited
him at his house, and  in 1999 I  joined his sport’s club, which, so far as I could tell, was really a
drinking  club—although  he  assured  me,  with  a  laugh,  that  a  few  old­time  Rhodies  (white
Zimbabweans who still  identified with colonial Rhodesia) still came on weekend afternoons to do
lawn bowling.
Chenjerai  laughed  a  lot;  the more  absurd  a  situation—the more  politically  bleak  or  marked  by








washing  the  dishes  (despite  his  mother’s  strong  influences),  or,  say,  remembering  to  pack  his
toothbrush. He  lived off people, words, and  ideas  (and snuff);  indeed  I  rarely ever saw him eat,
even  when  we  went  out  to  eat.  At  the  club  in  Harare,  it  was  a  beer;  in  London  or  Oxford  or
Versailles—where we got to see each other on occasions over the past 13 years—it was a glass
of white wine.
Chenjerai  inspired,  and  supported,  many  creative  writers  both  within  and  beyond  Zimbabwe.
Every time I saw him during his exile years, he would tell me about new young writers to look out
for,  back  home  in  Zimbabwe  or  elsewhere,  whom  he’d met  at  some  festival  or  event.  And  he
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